Bu çalışmada, alt sosyoekonomik düzeydeki anne-babalar ile 4-5 yaşlarındaki çocuklar arasındaki gündelik etkileşimlerdeki iskele kurma davranışları ve çocukla-rın bunlara tepkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Çalışma grubu, alt sosyoekonomik düzeyden yedi aileyi kapsamaktadır. Araştırmanın verileri "katılımcı gözlem" tekniği ile elde edilmiş ve "betimsel" olarak analiz edilmiştir. Analizler; etkileşimle-rin sıklığı, etkileşim kişisi, anne-babanın kullandığı iskele kurma davranışları ve çocuğun bu etkileşimler sırasındaki davranış kategorilerini içermektedir. Annebabanın iskele kurma davranışları sözel strateji, doğrudan ya da elle yardım etme, 
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Yrd. Doç. Dr. Emine Nihal AHİOĞLU LİNDBERG tions were studied. The purpose of this study was to determine the scaffoldings of daily interactions between parent and children with 4-5 years old in detail. Moreover, this study addressed three research questions; the first of which was to determine amount of interactions and with whom children interact. The second aim was to define scaffoldings of parents in interactions. Finally, the last one was to identify the children outcomes in scaffolding interactions.
Methods
Participant observation technique based on qualitative research method was used for data gathering. Seven families with children whose age range was between four and five were visited at home and observed by the researcher 10 times. In those visits, the researcher took field notes on interactions of family members. The classifications of Wood, Bruner & Ross (1976) and Mcnaughton & Leyland (1990) for scaffoldings in these interactions were used to analyze data. So, the categories for analysis were following: with whom children interact; scaffolding behaviors of parents in cognitive based interactions and finally children outcomes in these interactions. The analyses of parental scaffolding behaviors were included four themes as verbal strategy, direct support / help, modeling and complete the task without children involvement. Adding to this, the verbal strategies were analyzed to five sub-categories as take attention, keep attention on task, make general / specific verbal explanations, give feedback and finally, say / do something irrelevant to the task. Children' outcomes were analyzed to pay attention, endeavor to solve problem, to follow/not follow the cues related with problem solving, ask for help Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2012, 2 (1), 39-69 43 verbally or non-verbal, disclaimer to work on the task, completed task by her/himself. The consistency of codings were 0.92 and inter-coder agreement was 0.87 in analysis process.
Results
In this research, the analyses on interactions were revealed that after 202 hours observations, 107 scaffolding interactions were defined.
These interactions mostly were made with mother. It was seen that children preferred their mothers for daily-life problems such as dressing, reaching to glass on shelf etc. and their fathers for complex planned or structured problems like blocks design. During scaffoldings, parents used verbal strategies more than the other strategies like direct support, modeling. Moreover, parents were verbally directive and highly controlling (a negative scaffolding behavior) in scaffolding interactions. They tended to provide fewer questions but more information to children.
Another, relatively important, scaffolding behavior was parents' effort to taking attention of children to the problem or subject. But this effort was not pursued throughout the task was completed or children were interested. In this progress, parents' explanations on problems were very abstract and complex, so the children generally gave up to study on problem. Regarding to modeling behaviors, parents generally provided a full demonstration of how to approach a problem before the children didn't make an effort on problem. This caused children not to follow parents' directives about problem. Then, the parents didn't do anything in these situations to motivate children to work on the task again. Children common outcome for the parents' behavior was to complete the task by their selves. The following outcomes were respectively paying attention to the explanations of parents and not following the cues related with problem solving.
Discussion
In this research, it was examined parent-child scaffolding interactions. Although mothers were lower educational level than fathers, it was seen that the mothers were more related with the scaffolding interactions than fathers. This can be explained each parent's role identity on childraising. In the study, it was found that parents mostly used "verbal strategies" than the others. However, since the parents' explanations were so abstract or not suitable for children cognitive development level, the children didn't show interest to the tasks or strive to solve problem by themselves. So, negative scaffoldings were observed than positive. This situation created an obstructive condition for children to remain in their zone of proximal development. Moreover, the feedbacks used were mostly negative and not supportive as providing to continue working on the task or problem. The other strategy used by parents was to complete the task or solve the problem by their selves instead to give opportunity to the children. Adding, direct support/help or modeling defined as optimal strategies in scaffolding were not used or not enough amount in parentchild scaffolding interactions. Since the children couldn't reach reference point to solve problem, they were not motivated to continue to the scaffolding interactions. 
Conclusion
Related with a task or problem, to support child to express his/her own plan, to motivate about it at beginning of interaction and then to provide guidance for evaluating, revising and re-organizing the plan across the interaction are important for development and learning. In scaffolding interactions, to support of children' involvement and cooperation are vital for subjectivity and internalization in learning, and then for development into the zone of proximal development (Vygotsky and Luria, 1994; Wertsch, 1997) . This research showed that parents came from low socioeconomic status didn't have effective and positive scaffolding behaviors. Instead, they used more verbal strategy but they didn't give so much feedback. They gave general or special explanations for the task or problem but they were not suitable or appropriate to the children' cognitive development level.
Giriş
Gelişim psikolojisinde kültürel-tarihsel yaklaşıma göre çocuk; hem kültürün yarattıklarını yetişkinler yoluyla kullanarak gelişmekte hem de bulunduğu bağlam içerisinde ya kendi kültürünü yaratmakta ya da var olan kültürü değiştirmektedir. Toplumdan bireye aktarımı içeren bu süre-cin en önemli sorunu, değişimin ya da bu aktarımın "nasıl" gerçekleştiği-dir. Vygotsky (1978) , aktarımın "yakınsak gelişim alanı" olarak tanımla-nan bir mekanizma ile gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu mekanizma, çocuğun bağımsız problem çözme becerisi olarak tanımlanan gerçek gelişim düzeyi ile problemi yetişkin rehberliği ya da daha yetkin akranlarla iş birliği yaparak çözebilmesi anlamına gelen potansiyel gelişimin 46 Yrd. Doç. Dr. Emine Nihal AHİOĞLU LİNDBERG ileri düzeyi arasındaki uzaklık olarak tanımlanmaktadır (Vygotsky, 1978, s.86) . Chaiklin (2003) bu tanımın gelişim açısından önemli üç temel açık-layıcı varsayıma dayandığını belirtmektedir. Birinci varsayım olan "genellik" varsayımı, bir kişinin tek başına belli sayıda görevi başarabilirken, iş birliği ile daha çok sayıda görevi başarabileceği fikrine dayanmaktadır.
İkinci varsayım, "potansiyellik" varsayımı, öğrenen kişinin özelliklerini, var olan gelişim potansiyelini ya da öğrenmeye hazır olma durumunu vurgulamaktadır. Üçüncü varsayım olan "yardım etme" (assistance) varsayımı ise yetişkinin, öğretmenin ya da daha yetenekli akranın çocukla nasıl etkileşime girmesi gerektiği üzerinde durur ve kimi zaman bütün olarak kavramı tanımlayıcı bir özellik olarak değerlendirilir (Chaiklin, 2003) . Ancak bu son durumda asıl vurgulanan, çocuğa yardım eden kişi-nin özellikleri değil çocuğun öğrenme ve gelişiminde, bu yardımın ya da iş birliğinin ne anlama geldiği ya da içeriğidir. 
Tablo 2. Anne ve Baba Tarafından Kullanılan Sözel Stratejiler

Frekans Yüzde
Dikkat çekme 58 38
Dikkati görev / problem üzerinde tutma 11 7
Genel / özel nitelikli açıklamalar yapma 50 33
Olumsuz geribildirim 15 10
Olumlu geribildirim 11 7
İlgisiz konuşma / davranış 8 5
Toplam 153 100
Tablo 2'deki sonuçlar, anne ve babaların en fazla kullandıkları sö-zel stratejinin dikkat çekme (%38) Tablo 3'te de görüldüğü gibi çocukların anne-babanın davranışları-na gösterdiği tepkilerin başında görevi çocuğun tamamlaması, çözmesi 
Sonuç
Bu çalışmada, alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerde çocukla kurulan iskele kurma temelli etkileşimlerin daha çok anne ile çocuk arasın-da gerçekleştiği belirlenmiştir. Belirlenen etkileşimlerle ilgili yapılan analizlerde anne-babaların iskele kurma yaklaşımına göre etkileşimlerde sözel stratejileri diğerlerinden daha fazla kullandıkları ortaya çıkmıştır.
Öğretimde "iskele kurma" yaklaşımına göre, çocuğun potansiyel gelişim özelliklerini gösterebilmesi, etkileşimler sırasında görev ya da problemle ilgili sorumluluğun çocuk ve yetişkin ya da akran arasında paylaşılmasını gerektirmektedir. Etkileşimlerde çocuğun katılımının ve iş birliğinin desteklenmesi, karşılıklılık ve içselleştirmeyi dolayısıyla çocuğun yakınsak gelişim alanı içerisindeki gelişimi açısından önemlidir (Vygotsky ve Luria, 1994; Wertsch, 1997) . Buna göre, belirli bir görev ya da problemle 
